ÖZET

Irak
Since 1958 subverted the monarchy Turkish literature and publishing was subdued(tense kullanımı). Turkmen writters and poets faced prosecution and massacre in this period. Repressive applications are continued carry or maintain today by others.
In spite of everything everything Iraq Turkmen literary continued to follow Turkey Turkish. Iraq Turkmen dialects use everyday life and parol literature but ıt's not used in formal writting language. Iraq
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Turkmens follow Turkey about the alphabet despite all coactions.
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Irak'taki Türk varlığı:
Irak"a yerleĢen ilk Türkler, 674 yılında Türkistan"a sefer yapan Ubeydullah bin Ziyad"ın yanında bu topraklara gelen 2.000 kadar askerdir. IX. yüzyılda Abbasi Halifesi Memun zamanında da bazı Türk toplulukları bu ülkeye yerleĢmiĢtir. Ancak Irak"a asıl büyük Türk iskanı Selçuklu hanı Tuğrul Bey"in 1055"te Bağdat"a girmesiyle baĢlamıĢtır. Selçuklulardan sonra gelen Musul Atabeyliği (1127-1233), Erbil Atabeyliği (1144 Atabeyliği ( -1232 Genel olarak Irak Türklerinin ağız özelliklerini yazılı edebiyata aksettirmedikleri kanaati yaygındır. Ancak günümüz Irak Türk Ģairleri, hoyrat ve mani gibi ağız edebiyatına ait edebî türlerde verdikleri eserlerde bölge ağzını kullanmıĢlardır. Hikâye, roman, makale, gezi yazısı gibi çağdaĢ nesir türlerinde ve çağdaĢ edebiyat akımlarına bağlı olarak yazdıkları Ģiirlerde Türkiye Türkçesini tercih etmiĢlerdir. ((Ercilasun, 1993: 113; Zülfikar, 1996: 727-740) Azerbaycan"da Prof. Dr. Gazanfer PaĢayev"in çalıĢmalarıyla bir ölçüde ortaya konulan Irak Türklerinin ağız özellikleri hakkında Türkiye"de bir çok akademik çalıĢma yapılmıĢtır. BaĢlıcaları Ģunlardır: 
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Alfabe:
Irak Türkleri arasında Osmanlı döneminde Türkiye"de olduğu gibi Arap alfabesi kullanılmıĢ, ancak 1928"de Türkiye"nin Lâtin alfabesini kabul etmesinin ardından, dil ve kültür alanında tam bir bütünlük içinde oldukları Türkiye"yle olan beraberliklerini sürdürebilmek amacıyla Irak Türkleri de Lâtin alfabesine geçmek için bir çok kez teĢebbüste bulunmuĢlardır. 
Türkçe eğitim öğretim:
Irak"ta Türkçe eğitim Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Irak Türkleri bu dönemde mahalle mektepleri ve selâtin camilerindeki külliye ve medreselerde klâsik medrese eğitimi yapmıĢlardır. 1890 yılında yapılan bir tespite göre Musul vilâyetinin Musul, Süleymaniye ve Kerkük sancaklarında 107 sıbyan mektebi (ilkokul), 3 rüĢtiye (ortaokul), 65 medrese bulunmaktaydı. Daha sonra bu okullara bir sanayi mektebi ve beĢ sınıflı bir sultanî (lise) ilave edilmiĢtir. Okuma yazma oranının % 58 seviyelerinde olduğu Irak"ta bütün engellemelere rağmen, en eğitimli sosyal grubu Türkler oluĢturur.
Basın ve yayın:
Irak"ta çıkan ilk gazetenin 1869"da Arapça ve Türkçe yayımlanan Zevra veya 1816"da yayımlanan Jurnal Irak olduğu yolunda görüĢler vardır. (Küzeci, 2008: 73-74 Daha sonra konuĢma ve yazı dili arasındaki farkı eleĢtiren yazar, "Lisanımız bir zaman o kadar muğlak ve karıĢık olmuĢtu ki, bir âdemin öz lisanını anlaması âdeta bir hüner ve meziyet sayılmağa baĢlamıĢtı. Daha düĢünülmemiĢti ki, bir Ģeyi demek ne ise, yazmak da yine odur. Onun aynıdır. Yani lisan-ı tekellüm ile lisan-ı ketabet birbirinden asla farklı değildir." diyerek konuĢma dilinin yazı dili haline gelmesini savunur. (Saatçi, 1997: 410) Ata TerzibaĢı ise konuĢma ve yazı dili arasındaki iliĢkiyi bir baĢka açıdan değerlendirir: "Bizim Türkmen Ģivesi, Türk Ģivesinden ve yazı dilinden azıcık uzak kalmıĢsa da bunu, baĢka milletlerin çeĢitli lehçe farklarıyla kıyas edersek, pek önemsiz görürüz" der. Genel Türkçenin durumunu Arapçayla karĢılaĢtıran Ata TerzibaĢı, Kur"an-ı Kerim"in Araplar için ortak bir dil yarattığını ve bu ortak dilin günümüzde de Arapça kullanan toplulukları dil bakımından birleĢtirdiğini ifade eder. Genel Türkçe için de böyle bir kutsal ana kitap gerektiğini ve bu kitabın Dede Korkut Kitabı olabileceğini belirtir.
Bir baĢka yazısında ise dilde sadeleĢtirmenin kısa bir sürede gerçekleĢemeyeceğini, dili bozma ve diğer Türk dili kollarından uzaklaĢtırma riskini göz önüne almak gerektiğini anlatır. (Saatçi, 1997: 445-447) Osmanlı döneminde, Anadolu"da olduğu gibi, Irak Türk edebiyatında da Ģairlerin büyük bir bölümü Türkçe yanında Farsça ve Arapça Ģiirler de kaleme almıĢlardır. Hatta bazı Ģairler Arapça, Farsça yazdıkları Ģiirleriyle bu dillerin edebiyatlarında önemli bir yere sahip olmuĢlardır.
Günümüzde ise, Nesrin Erbil (Erbil 1934) Türkçeden baĢka Ġngilizce Ģiirler de yazmıĢ ve Amerika"da yayımlanan Ġngilizce Ģiirleriyle dikkat çekmiĢtir.
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Diğer Türkmen yazar ve Ģairlerinin büyük bir bölümü eğitim-öğretimde ve sosyal hayatta sürekle Arapçayla yüz yüze kaldıklarından ve Türkiye"yle irtibatları sınırlı olduğundan Türkiye Türkçesiyle yazdıkları eserlerde bazen bölge ağızlarına ait kelimeleri veya Arapça ifadeleri kullanmakta yahut da dil yanlıĢları yapmaktadır. 
4.1.
Batı Türkçesinin yazı dili hâline geldiği XIII.-XV. yüzyıllar arasında birden fazla ağız tercihinin bir arada yürüdüğü bir dönem yaĢandığı bilinmektedir. Anadolu"nun iç bölgesinde yaĢayan Kadı Burhaneddin, doğusunda yaĢayan Kadı Darir ve hayatının büyük bir bölümü Herat ve Semerkant"ta geçen ġeyh Kasım Envar gibi, Irak"ta yetiĢen Seyyid Nesîmî ve Fuzûlî de eserlerinde daha sonra Azerbaycan yazı dilinin esasını oluĢturacak olan ağız özelliklerini kullanmıĢtır. (Hey"et, 1993: 23-62) 
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Bağdat civarında Nesîm karyesinde doğan ve bu sebeple Nesîmî mahlasını alan Ģair milliyeti hakkında,
Arab nutku tutulmuşdur dilinden
Seni kimdir diyen kim Türkmen sen (Ayan, 1990: 19, 271 
4.3.
Irak"ta yetiĢen Türk Ģairlerinin hepsinde bu bölgenin mahallî ifâdeleri ve kültür özellikleri belli ölçülerde görülmektedir. Ancak Irak"taki mahallî edebiyatın ilk önemli ismi Hicrî Dede"dir . Kerkük Hatıratı isimli eserinde divan ve halk edebiyatı tarzını ustaca birleĢtirmekle kalmamıĢ, mahallî ağız ve kültür özelliklerini de baĢarıyla yansıtmıĢtır.
Yerlidir aslı, metâ'ı, tab'ı, hariçten değil
Ger kusûru var ise Kerküklüdür Hicrî Dede mısraları onun mahallîlik anlayıĢını açıkça ortaya koyar. (Saatçi, 1997: 160) ġair, aruzla yazdığı Ģiirlerinde Osmanlı Türkçesini, mani ve hoyratlarında Kerkük ağzını kullanır.
Hicrî Dede ile baĢlayan bu gelenek daha sonra da devam etmiĢ ve halk Ģiiri tarzında, özellikle mâni ve hoyrat türlerinde yazan Ģairler genellikle eserlerini ağız özelliklerine uygun olarak kaleme almıĢtır.
Geçeriğ yüzbin ili (yılı) Terk etmeriğ bu dili Irak Türkü Türmanığ
Dünyada herkes bili diyen Mustafa Gökkaya (Kerkük 1910 (Kerkük -1983 gibi; Osman Mazlum (Kerkük 1922 (Kerkük -1995 , Ali Marufoğlu (Tuzhurmatu 1927), Nasih Bezirgân (Kerkük 1927 (Kerkük -1990 , Mehmet Ġzzet Hattat (Kerkük 1929 (Kerkük -1991 (Küzeci, 2003: 19-32) Irak"ta Türkçe eser veren edebiyatçılar, bu ülkede rahat yazma imkanını kaybettikleri dönemlerde Türkiye"ye göç etmiĢlerdir. Ġlk kuĢak olarak HaĢim Nihat Erbil, Necmettin Esin, Ömer Öztürkmen; ikinci kuĢak olarak ise Nefi Demirci, Ziyat Akkoyunlu, Suphi Saatçi, Mahir Nakip, Ümit Tokatlı, Ziyat Köprülü, Habib Hürmüzlü, Ekrem Pamukçu gibi bilim ve kültür adamları Türkiye"de Irak Türkleri ile ilgili eserler vermektedir.
Sonuç:
Türkçe, Irak coğrafyasının en köklü ve eski dillerinden biridir. Son 80 yıldır azınlık dili durumuna düĢtüğü bu ülkede; 1500 yıla yaklaĢan bir günlü konuĢma dili, 500 yıllık devlet dili, 600 yıllık bir yazı ve kültür dilidir.
Bu topraklarda kullanılan Türkçe, edebî dil olarak Türkçenin en büyük Ģairlerinin kaleminde zirveye ulaĢmıĢ ve tüm Türk dünyasında zevkle okunan eserlere kaynaklık etmiĢtir.
Irak Türkleri arasında kullanılan ağızlar, hem kültürel açıdan hem de ağız coğrafyası bakımından Azerbaycan Türkçesiyle Türkiye Türkçesi arasında bir geçiĢ ve bağlantı alanı oluĢturmaktadır.
Özellikle Bağdat, Musul ve Kerkük, tarih boyunca Türkçenin en önemli merkezleri arasında yer almıĢtır. BaĢta Bağdat olmak üzere Irak defalarca viran olmasına rağmen Türkçe her dönemde küller arasından yeniden dirilip ayağa kalkmayı bilmiĢtir.
